


















Historical  urban  fabrics  of  Mediterranean  cities  have  well‐defined  characters:  they  are  a  temporary  synthesis  of 
continuous  and  physical  transformations,  more  or  less  homogeneous,  recognizable  and  readable  through  the  study  of 
stratification  and  fusions  that  characterized  their  typical  formative  process,  in  relation  with  masonry  material  they  are 
composed/constructed. Their conservation  results positively effective  if paradoxically  they continue  to  transform  themselves. 






Mediterranean  areas.  The  same  material  possesses  a  ‘plastic’  potential  that,  if  architecturally  well‐used,  makes  coherent, 













architects who will  establish  a  converging method  about  ‘reading’  and  ‘designing’  architecture. A method  that narrows  the 






Before moving  forward with  those notes,  I would  like  to  recall  some definitions  and  terms  that  surround  a precise 
investigation methodology and a definite research approach that are the basis of this synthesis. This method belongs to a codified 










living, ultimately, human purpose. The  reading  and  analysis method encoded  such  transformations,  restating  a global  vision 













territories  testify  this  type of process. Very often,  in desert areas, excavated matter  is organized above  the cavity, becoming 














































the other  two, banding  together  simply by  joining each other vertically.  It produces a global affinity of matter  that becomes 
material and  then becomes an element  that will only propose, on a  larger  scale,  the character  that distinguishes  its  internal 
composition: the elements man has succeeded  in codifying transforming wood are essentially  linear, discrete and repeatable, 




























critical  approaches  (Post‐Modernism,  Neo‐Brutalism,  Neo‐Classicism,…)  we  are  returning  to  studying  architecture  from  the 











They  are masonry  constructions  that  define  space  through  the  definition  of walls:  adherence  between matter  and 
anthropic transformation is at the highest level and this could be seen both in historical and contemporary construction, far from 






















form a new urban unity where parts are no  longer  isolable without thinking of having to  involve the whole system. We could 
recognize traditional plastic cities, that are urban organisms formed from co‐operating tissues, on which  it  is  impossible to act 








Mediterranean  one  which,  however,  were  able  to  establish  the  closest  relationship  with  the  existing,  using  contemporary 












tissue  in Valencia. These  two names are  indicative of  the planimetric  fusion of  two  small  settlements built on  the coast and 













The  building  engages  on  the  façade  of  a  pre‐existing  building  that  was  restored,  removing  all  internal  old  walls, 
maintaining the orthogonal entrance axis that rotates  in correspondence with the entrance hall. The technical spaces and the 
offices are placed in a small volume that occupies the width of a lot, reconstructing the urban prospect on the relative path. The 
construction  results  therefore,  in  a  certain  limit,  ‘plastically’  inserted  into  the  pre‐existing  building  fabric:  it  retrieves,  even 
partially,  the masonry  construction on which  the new building  is engraved and enters  the  context, adhering physically  to  it, 
reaching a new balance, both social and material: to the special polar religious function, represented by the church building, it 
was  added  the  special  one  related  to  theatrical  and  musical  activities,  represented  by  the  new  special  building.  This  fact 
contributes to increase the urban polar role of the square. In addition, the building is designed and made by reinforced concrete: 
but there are no pillars or beams structures, and this indicates a particular constructive character of the building that is plasticity. 
And plasticity  tends  towards organicity  that unites  construction  and  space  into  a  single  architectural  act:  load‐bearing walls 




















internal spaces and specializing  their  functions. The entrance  is slightly  ‘moved’ to  the square, while  it  forms  inside  the  large 
















































convents, palaces  that occupy nodal positions and establish an organic necessity  link between  the different parties  involved. 






reading and consultation,  illuminated by a soft and filtered  light, reflected on the concrete surface  itself through  interposition 
planes that divert the luminous flux inside the building; those spaces that are destined for storage are masonry/massive conceived, 
enclosed by a concrete box construction. Plasticity  is expressed  through  the attention  that  the architect places on  the use of 
architectural details that seek to encode a new language, linked to the expression of constructive techniques, for example linked 
to the specific use of the formwork, to the surface finish of the prospectus, to the coherent pigmentation of the cement derived 




























We  could now  find out  some  interventions  that  apparently  seem  to be  in  a  relationship of mutual  respect  to pre‐
existence, but completely deviate from it, in order to preserve its memory. This, in my opinion, suggests a physical detachment 











conception,  reinforced  concrete  forces  the  architect  to  an  organic  and  unitary  thought  that  not  only  unifies  the  space  and 
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